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ABSTRAKT
Turizmi, sot është një ndër industritë më të fuqishme në botë dhe si i tillë, turizmi ka një
impakt të madhë në zhvillimin ekonomik e social të një vendi, sidomos në zhvillim ku
shihet si një nga burimet më të rëndesishme të të ardhurave, të mundësive të punësimit,
të diversifikimit të ekonomisë, të mbrojtjes së ambientit si dhe të promovimit të
shkëmbimeve ndërkulturore. Në këtë temë diplome trajtohet potenciali zhvillimor i
ekoturizmit në Kosovë. Në fillim kemi një shqyrtim të literaturës ku shpjegohet zhvillimi
ekonomik i Kosovës, turizmi si faktor, ekoturizmi si the potenciali për ekoturizëm.
Ekoturizmi përfshirë udhëtimin në fushat me interes fizik apo ekologjik (zakonisht nën
drejtimin e një udhëzuesit) për të vëzhguar kafshë të egra dhe të mësojnë në lidhje me
mjedisin. Nga natyra e saj, ekoturizmi është gjithashtu grup turistik me ndikim të ulët dhe
turne që përfshijnë këshilla dhe udhëzime se si të shmangim dëmtimin e mjedisit.
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1. HYRJE
Ky studim është pjesë e projektit për temë të diplomes në Universitetin për Biznes dhe
Teknologji, në Kosovë i titulluar Potenciali Zhvillimor i Ekoturizmit në Kosovë. Ky
punim synon që të rritë promovimin e bukurive natyrore si dhe të nxitë qeverinë po ashtu
edhe komunat përkatëse për rritjen e zhvillimit të turizmit në bukuritë natyrore të
Kosovës me kapacitetet e tyre, sepse turizmi ka një potencial të madhë dhe luan rol të
rëndësishëm në plotësinmin e objektivave kryesore makroekonomike që lidhen me
rritjen ekonomike, punësimin, zhvillimin e qëndrushem ekonomik dhe social. Në këtë
rast pjesemarrja dhe angazhimi i një aktiviteti të tillë në të gjitha komunat lokale dhe
grupeve të cenueshme pa marrë parasysh etnicitetin e tyre të margjinalizuara në jetën
sociale dhe në zhvillimin ekonomik janë më se të dëshirueshme.
Qëllimi i këtij studimi është që të rishikohen mënyrat në të cilat ekoturizmi dhe zhvillimi
i qëndrueshëm mund të vlerësohet dhe sugjerojnë mënyra për të përmirësuar praktikat
aktuale të ekoturizmit.
Komuna të ndryshme në Kosovë kanë potecial për zhvillim të turizmit. Por përvec
zhvillimit të turizmit në të ardhmën, Kosovës do ti ofrohet një pasqyrë e informuar
rrethpasurive dhe bukurive të saj natyrore. Pozita e Kosovës është në një vend me
konkurrentë të mëdhenjë si Shqipria, Mali i Zi, Greqia, Bosnia dhe kjo do të mund të
ishte një sfidë për ta fuqizuar ekoturizmin Kosovar mirpo duke pasur parasush fluksin e
turisteve të huaj në Kosovë, kjo do ndihmonte në krijimin e ekoturizmit.
Ky hulumtim ka zbuluar se ka nevoj për zhvillim të qëndrueshëm në turizëm, dhe lidhja
midis turizmit dhe mjedisit është shumë më e fortë se në sektorët e tjerë, po ashtu në këtë
punim kemi zbuluar se turizmi është prioritet shtetror si në shtetet e zhvilluara ashtu edhe
në shtetet e pazhvilluara, dhe se është shumë e nevojshme të ndahet një buzhet për të
funksionalizur ekoturizmin si industri shumë të rëndesishme në Republikën e Kosovës
me standarde evropiane. Vizitorët, të cilët vijnë nga jashtë, me konsumin e produkteve
turistike dhe shfrytëzimin e infrastrukturës, shërbimeve, mallrave, dhe resurseve
njerëzore ndikojnë në rritjen e eksportit të një vendi. Kjo nënkupton se promovimi dhe
zhvillimi i turizmit çon kah shtimi i vlerave të eksportit dhe zvogëlimin e importin e
vendit.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Zhvillimi ekonomik i Kosovës
Ekonomia e Kosovës pas luftës është ballafaquar me sfida të mëdha, si pasojë e
menaxhimit të dobët për një dekadë të tërë dhe e luftës shkatërrimtare. Në periudhën e
pasluftës, ekonomia e Kosovës ishte ekonomi konsumuese dhe nevojat e veta kryesisht i
plotësonte nga importi, duke e përdorur “keshin” si mjet pagese në mungesë të
institucioneve të
organizuara financiare. Zhvillimi ekonomik në Kosovë ka qenë një sfidë në të kaluarën,
megjithëkëtë, Kosova me sukses e kaloi fazën e rindërtimit, e cila ishte mjaft e vështirë.
Zhvillimi ekonomik i vendit varet edhe prej zhvillimit të sektorit privat dhe bizneseve,
duke filluar prej ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe deri ato të mëdhatë. Zhvillimi i tyre
varet prej shumë faktorëve, menaxhimit, planifikimit afarist, gjetjes së tregut, etj. Përmes
zhvillimit të sektorit privat ne krijojmë ndikim në zhvillimin ekonomik (Reçica, 2009).

2.2. Turizmi si faktor
Kosova me sipërfaqe prej 10.887 km2 paraqet një tërësi gjeografike e cila shtrihet në
gjerësi gjeografike 43010, dhe 41047 dhe gjatësi gjeografike 20053 dhe 20034. Kosova
gjendet në pjesën qendrore të Gadishullit Ballkanik dhe nga të gjitha anët, me
përjashtim të lindjes, është e rrethuar me male të larta. (IHZH, 2004)
Turizmi në Kosovë do jetë një faqe informuese apo një guidë rreth vendeve më të
vizituara në Kosovë. Për momentin do bëjm një përshkrim të shkurtër duke premtuar se
së shpejti do sjellim edhe guidën me verzionin e pare duke përfshirë 7 rajonet e
Kosovës.
Kosova edhe pse nuk ka det, ka mjaft resurse turistike që krijojnë mundësinë për
zhvillimin e turizmit në forma tjera duke përfshirë trashëgimitë kulturore dhe natyrore.
Edhe pse deri në vitet e 70-ta infrastruktura rrugore nuk ka mundësuar që turizmi të ketë
një rritje e sipër, sot këto barriera janë thyer por ende nuk mund të themi se turizmi ka
arritur pikat kulminante që të jenë të mjaftueshme për tërheqjen e turistëve të huaj.
Diaspora shqiptare bënë një nga flusket më të mëdha të turizmit në Kosovë duke ardhur
që ti kalojn pushimet e tyre në atdhe dhe në këtë menyrë sezoni veror ka një qarkullim të
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madh në të gjitha aspektet. Vendet të cilat më së shumti i vizitojn mërgimtarët tanë janë
qytetet për rreth ku jetojn pasi shumica e tyre dëshirojn që të jenë më pranë familjeve
ndërsa rinia si zakonisht frekuoneton shumë baret dhe kafenetë kosovare ku pothuajse
gjatë gjithë sezonit janë të stërmbushura. Një frekuentim tjetër i të rinjëve janë edhe
pishinat private të cilat gjithashtu janë të stërmbushura gjatë gjithë sezonit veror ndërsa
familjarët dhe gjithashtu rinia kohët e fundit më së shumti e preferojn bregdetin shqiptar
duke mos harruar edhe Ulqinin ndersa një pjesë tjeter preferojnë të ecin në malet e
Kosovës (PSHRK, 2009).
Përveq sezonit veror, me përfundimin e shkollave gjatë fundit të pranverës, fluksi i
nxënsëve në formë grupore të quajtura "ekskurzione" vizitojn vendet më turistike të
Kosovës pothuajse në të gjitha anët duke bërë një shëtitje një ditore rreth Kosovës. Pikat
më të vizituara gjatë këtyre ekskurzioeve janë: Prizreni, Ujvara e Mirushës, Burimi i
Drinit Bardhë, Gryka e Rugovës, Prekazi legjendar, Prishtina, Shpella e Gadimës si dhe
disa pjesë tjera duke mos harruar edhe pjesën më të ulët të Kosovës Vërmicën, e cila
përveq bukurive natyrore me male, lumin Drin dhe dy burime të ujërave sjell dhe ndër
specialitetet më të mira nga peshku. Vërmica është edhe një ndër pikat kryesore ku
pushuesit që marrin rrugën për në bregdetin shqiptar, këtu bëjn një pauzë të shkurtër sa
për tu relaksuar apo pirë një kafe.
Departamenti i turizmit i cili mirret zyrtarisht me çështjen e turizmit në Kosovë ka
shpallur disa zona turistike në tërë Kosovën duke përfshirë:
Brezovica
Malet e Sharrit
Gryka e Rugovës
Shpella e Gadimëes
Ujvara e Mirushes
Burimi i Drinit të Bardh
Prevalla
Monumentet kulturore etj (PSHRK, 2009).
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Me poshtë mund të shihni disa foto nga Organizata JoQeveritare "Kosova Hiking Trips"

Figura 1. Peisazh nga Fshati Shtypeq Rugovë.
Burimi: (Kosovo Hiking Trips, 2013).

Figura 2. Peisazh nga Lubinje në Koblinca.
Burimi: (Kosovo Hiking Trips, 2014).
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2.3. Infrastruktura

Infrastruktura e transportit rrugor në kohë ka pësuar ndryshime te mëdha. Përmirësimet e
vazhdueshme të konstruksionit te automobilave shtrojn detyrën e krijimit të kërkesave të
reja për zhvillimin e mëtejshëm me hapa më te shpejte ne teknologjinë e ndërtimit te
rrugëve dhe anasjelltas, realizimet teknike e teknologjike ne ndërtimet rrugore, krijuan
premisa te mëtejmë për zhvillimin e industrisë se automobilave. Infrastruktura e
komunikacionit rrugore është faktor përcaktues e nxitës i zhvillimit te ekonomisë se
vendit tone dhe, ne rrethanat e reja gjeostrategjike e gjeopolitike te krijuara ne rajonin e
Ballkanit e me gjere, është element thelbësor i bashkëpunimit ekonomik, shkencor,
kulturor, lëvizjes së lirë të njerëzve bashkëpunim i cili po zgjerohet e thellohet çdo dite,
duke qene prioritet i kohës.
Kosova gjëndet në qendër të Evropës Juglindore dhe historikisht pohohet të ketë qenë
udhëkryq i rëndësishëm i Gadishullit Ballkanik. Pozicioni gjeografik i saj mundëson
lidhje substanciale me shtetet fqinje të rajonit.
Zhvillimi i Rrjetit të Transportit Rajonal në mënyrë të veçantë ndihmon qeveritë e
vendeve të
Ballkanit Perëndimor në nismat kundër papunësisë së lartë, duke rritur në këtë mënyrë
zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të rajonit. Meqë transporti ka një ndikim të
rëndësishëm në mjedis. Bashkimi Evropian (BE) ka interes të drejtpërdrejtë në Ballkanin
Perëndimor, duke qenë se ky rajon shtrihet në zemër të Evropës.
Rrugore - Territori i Kosovës ka një infrastrukturë rrugore të përshtatshme për zhvillimin
e veprimtarive të ndryshme biznesore. Rrjeti rrugorë përbëhet prej 630km rrugë kryesore.
Përgjegjës për mirëmbajtjen e rrugëve magjistrale dhe regjionale është Ministria e
Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit ndërsa për rrugët lokale përgjegjëse është
Komuna.
Në kuadër të Ministrisë së Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit funksionin
Departamenti i Infrastrukturës Rrugore i cili është përgjegjës për të gjitha çështjet lidhur
me rrugët. Me ndërtimin e autostradës me Shqipërinë, Kosova do të jetë një pikë e
rëndësishme lidhëse e Evropës Perëndimore me Detin Adriatik (PSHRK, 2009).
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Hekurudhore - Kosova posedon një sistem hekurudhorë prej 330 km që mbulon tërë
territorin e Kosovës duke lidhur veriun me jugun dhe lindjen me perëndimin.
Sistemi Hekurudhorë përveç transportit të pasagjerëve për qëllime private dhe zyrtare
ofron edhe transportin e mallrave të ndryshme për qëllime të bizneseve, në Kosovë dhe
jashtë saj. Një transport i tillë realizohet jo vetëm përmes hekurudhës por edhe në
kombinim me lloje tjera të transporteve.
Hekurudhat e Kosovës mundësojnë ndërtimin e binarëve industrial privat nga linjat
hekurudhore deri te vendi i klienti.
Përgjegjës kryesorë për transportin e mallrave nëpër Hekurudhat e Kosovës është
Divizioni Komercial i Hekurudhave të Kosovës.
Ajrore - Kosova posedon një aeroport të vetëm, Aeroportin e Prishtinës "Adem Jashari",
i cili është njëri prej aeroporteve më të frekuentuara në regjion. Ky aeroport ofron
fluturime në qendrat më të rëndësishme Evropiane por edhe në Amerikë.
Sikurse edhe transportet tjera ashtu edhe transporti ajrorë përveç transportit të pasagjerëve
bën edhe transportin e mallrave (kargo) të ndryshme për qëllime biznesi. Aeroporti i
Prishtinës ofron një shërbim të shpejtë, efektiv dhe profesional të bartjes së ngarkesave.
Aeroporti bënë ekzaminimi e çdo ngarkese përmes rezeve - X. Varësisht prej peshës së
ngarkesës edhe tarifat e pagesë janë të ndryshme.
Aeroporti i Prishtinës ofron kushte të përshtatshme për transportimin e mallrave që
kërkojnë trajtim të posaçëm, duke poseduar frigoriferë për ruajtjen e mallit. Gjithashtu
posedon edhe të gjitha pajisjet për ngarkimin dhe shkarkimin e mallit.
Pas arritjes së mallit çdo kompani transportuese duhet të bëjë tërheqjen e tij brenda 24
orëve në të kundërtën duhet të paguaj shtesë (PSHRK, 2009).

2.4. Kushtet klimatike
Klima e Kosoves eshte ne pjesen me te madhe kontinentale, duke rezultuar me vere te
ngrohte dhe dimra te ftohte me ndikime Mesdhetare dhe Alpine (temperatura mesatare
brenda vendit luhatet nga + 40 °C (vere) në – 20 °C (dimer). Megjithatë, për shkak të
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ngritjeve të pabarabarta në disa pjesë të vendit, ka ndryshime në temperatura dhe
shperndarjen e reshjeve.
Dhjetori dhe Janari janë konsideruar si muajt më të ftoht. Korriku dhe Gushti, si muajt
më të ngroht të vitit. Sasia maksimale e reshjeve është arritur ndërmjet Tetorit dhe
Dhjetorit. Ndërmjet Nëntorit dhe Marsit, në Kosovë mund të bjer debore, madje dhe në
pjeset e sheshta të vedit. Sasia më e madhe e reshjeve mund të bjer në rajonet malore të
Kosovës.
Lugina midis Mitrovices dhe Kaçanikut i përket zonës më të thatë të vendit. Në kontrast
me këtë zonë, fusha e Dukagjinit midis Pejës dhe Prizrenit është përshkruar si një zonë
shumë pjellore dhe me shumë reshje midis Nëntorit dhe Marsit (KPMM, 2005).
Bazuar nga kushtet klimatike, Kosova mund të ndahet në tre zona klimatike si më poshtë:
1. Zona klimatike e Kosovës (Rrafshi i Kosovës), që perfshin luginën e Ibar – it është i
ndikuar nga masa ajri kontinentale. Per këtë arsye në këtë pjesë të vendit dimrat janë më
të ftohtë me temperatura mesatare mbi – 10 °C, por ndonjëherë nën – 26 °C. Verat janë
shumë të nxehta, me tempertua mesatare 30 °C, disa here mbi 40 °C. Kjo zonë është e
karakterizuar nga një klime e thatë dhe reshje vjetore totale afërsisht 600 mm në vit.
2. Zona klimatike e Dukagjinit (Rrafshi i Dukagjinit), që përfshin kurrizin ujëndarës të
lumit Drini i Bardhë, është i ndikuar shumë nga masa ajri të nxehta, që përshkojnë Detin
Adriatik. Temperaturat mesatare gjatë dimrit luhaten nga 0.5 °C deri në 22.8 °C. Reshjet
vjetore mesatare të kësaj zone klimatike janë 700 mm për vit. Dimri është i karakterizuar
nga reshje të forta dëbore.
3. Zona klimatike e Maleve dhe zonave të pyllëzuara është e karakterizuar nga një klimë
tipike pyjore, që është e shoqëruar me reshje të forta shiu (900 deri 1,300 mm ne vit), dhe
vera është shumë e shkurtër dhe e ftohtë dhe dimrat janë të ftohtë me sasi te mëdha dëbore.
Përfundimisht, mund të thuhet se territori i Kosovës është i karakterizuar nga një klimë
me diell me temperatura të ndryshueshme dhe kushte me lagështi (KPMM, 2005).
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2.5. Bujqësia
Në përgjithësi mungojnë të dhënat e sakta statistikore mbi numrin e të punësuarve në
bujqësi. Është me interes të studiohet dukuria e hasur në fillim të procesit të tranzicionit,
kur disa vende shkuan drejt agrikulturizimit të mëtejmë, siç është rasti me Poloninë dhe
Bullgarinë. Vlerësohet se në fillim të vitit 1997 në Kosovë, duke mos llogaritur
komponentën e migrimit,
kishte rreth 325 mijë familje nga të cilat në fshat ishin rreth 185 mijë. Nga numri i
përgjithshëm, 82 mijë janëfamilje bujësore, rreth 85 mijë të përziera dhe 18 mijë
jobujqësore (Riinevst, 1998). Duke u nisur nga këto fakte, konsiderohet se numri i të
punësuarve në bujqësi në vitin 1996 ishte rreth 106.000 veta. Pas luftës ka pasur disa
vlerësime për numrin e të punësuarve në bujqësi. Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore,
bujqësia përbën rreth 20 %
të punësimit të përgjithshëm. Kjo përqindje është shumë e lartë, posaçërisht për gjininë
mashkullore nga numri i përgjithshëm i meshkujve të punësuar vlerësohet se 41 % janë
të punësuar në bujqësi (IHZH, 2004).
Bujqësia gjeneron 25% të GDP-së së Kosovës. Në zonat rurale, ku jetojnë rreth 60% e
popullsisë në Kosovë, bujqësia është burimi kryesor i të ardhurave. Një studim i
ekonomive
familjare, i kryer më 2007, kishte zbuluar se nga një popullsi prej 2.1 milionë njerëzish
në
Kosovë, 1,3 milionë janë të përfshirë në prodhimin bujqësor. Vetëm 13.5% e prodhimit
bujqësor nga fermat kosovare arrin të shitet, kurse pjesa e mbetur shfrytëzohet nga vetë
familjet bujqësore. Pra, është e qartë se bujqësia është sektor i rëndësishëm në Kosovë,
sidomos marrë parasysh shkallën e lartë të papunësisë (35.1%, ose 60.2% në kategoritë e
moshës 15 deri në 24 vjet) dhe varësinë nga importi (përafërsisht 80-90%). Zhvillimi i
sektorit të bujqësisë do t’u sjellë dobi si qytetarëve të Kosovës ashtu edhe ekonomisë së
Kosovës, në përgjithësi. Megjithatë, sipas Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural sektori bujqësor në Kosovë ndikohet negativisht nga teknologjia e
vjetruar, standardi i ulët i jetesës dhe nevoja për të përmirësuar sigurinë e ushqimin dhe
mbrojtjen e mjedisit, për të përmendur vetëm disa. Prandaj, mbetet shumë punë për t'u
bërë në këtë sektor (ECMI, 2014).
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2.6. Pylltaria - Zonat Malore
Kosova ka hyrë në procesin e harmonizimit të legjislacionit dhe të standardeve me ato të
Bashkimit Evropian, përmes të cilit pritet që sektorë të ndryshëm që ndërtojnë ekonominë
do të jenë të ristrukturuar dhe më modernë. Në këtë kontekst, një prej segmenteve të
rëndësishme të programit të Qeverisë është zhvillimi i zonave rurale dhe zhdukja e
varfërisë, çka do të thotë ofrim i mundësive më të mëdha lidhur me rritjen e të ardhurave
për familjet e zonave rurale, ndërmarrjet e vogla dhe stabilitet të komunave.
Rreth 379 200 ha janë klasifikuar si toka pyjore përmes interpretimit të aerofotove dhe
anketimeve në terren. Ndërsa, 85 600 ha janë klasifikuar si toka pyjore përmes
interpretimit të fotove, por nuk janë anketuar për shkak të pengesave nga minat dhe
pengesave tjera logjistike. Prej sipërfaqes totale të tokave pyjore që kanë qenë të
anketuara dhe jo të anketuara, 278 880 ha janë klasifikuar si toka pyjore publike dhe 185
920 ha si toka pyjore private. Kjo sipërfaqe totale (464 800 ha) është pak më e madhe (68%) krahasuar me matjet e mëparshme; Pyjet me specie fletore mbulojnë më shumë se
90 % të tokave pyjore. Llojet dominuese të fletorëve janë bungu dhe ahu. Pyjet me specie
halore mbulojnë 7 % të tokave pyjore dhe aty dominojnë breu, hormoqi dhe pisha, Vëllimi
total në këmbë në pyjet publike është vlerësuar të jetë rreth 33.5 milion m3. Prej këtij
vëllimi, 25.9 milion m3 janë drunj me diametër >7 cm, në lartësi të gjoksit. Në pyjet
private, vëllimi total në këmbë është vlerësuar rreth 19.5 milion m3 prej të cilave 14.5
milion m3 janë drunj me një diametër >7 cm, Rritja vjetore e drunjve në sipërfaqet e
anketuara dhe të cilët janë me diametër >7 cm, në lartësi të gjoksit, është kalkuluar të jetë
1.165 milion m3 . Ndërsa për sipërfaqet e paanketuara (85 600 ha) që në masë të madhe
gjenden afër fushave të minuara apo pjesëve të pavizituara, duket e arsyeshme që të mos
përfshihet

kjo

rritje

në

bazat

për

prerje

të

lejueshme

vjetore.

Pylli është një ekosistem i komplikuar dhe me një rëndësi të veçantë jo vetëm në ruajtjen
e biodiversitetit, por edhe për shoqërinë në tërësi përmes aspekteve shkencore, edukative,
nevojave kulturore, atyre rekreative dhe shëndetësore, si dhe dimensioneve tjera estetike
që influencojnë turizmin prandaj qeveria ka vendosur qe te sigurojë fonde për krijimin e
kapaciteteve për hulumtime dhe inventarizim të biodiversitetit, si dhe mbështetje për
identifikimin dhe përcaktimin e zonave të mbrojtura, Strategji kjo që ka hyrë në fuqi që
nga viti 2010 dhe do përfundoj deri në vitin 2020 (MBPZHR, 2009).
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2.7. Ekoturizmi
Për Kosovën ekoturizmi është një dukuri e re, por në shumë vende të botës ky lloj turizmi
është shtyllë e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Ekoturizmi është një segment në
rritje të industrisë globale të turizmit që është duke u bërë një kontribut i rëndësishëm dhe
shumë pozitiv ndaj mjedisit, social, kulturor, ekonomik si dhe në mirëqenien e
destinacioneve dhe komuniteteve lokale në mbarë botën. Ekoturizmi ofron stimuj efikas
ekonomik për ruajtjen dhe rritjen e diversitetit bio - kulturorë dhe ndihmon në mbrojtjen
e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të planetit tonë të bukur. Duke rritur mundësitë për
ndërtimin e kapaciteteve, ekoturizmi është gjithashtu një mjet efektiv për fuqizimin e
komuniteteve lokale në mbarë botën për të luftuar kundër varfërisë dhe për të arritur një
zhvillim të qëndrueshëm. Për më tepër, ekoturizmi ka dhënë një shtysë për të ndihmuar
në gjelbërimin e industrisë së turizmit në shumë fronte (MTI, 2012).
Në mënyrë që të inkurajojë ekoturizmi modelet e qëndrueshmërisë, nga të cilat mund të
përfitojnë komunitetet lokale, mbrojtjen e mjedisit, të jetë ekonomikisht e qëndrueshme,
duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe llogari për kompleksitetin e çështjeve që janë përmendur
në këtë dokument.
Ky hulumtim ka zbuluar se ka nevoj për zhvillim të qëndrueshëm në turizëm, dhe lidhja
midis turizmit dhe mjedisit është shumë më e fortë se në sektorët e tjerë, po ashtu në këtë
punim kemi zbuluar se turizmi është prioritet shtetror si në shtetet e zhvilluara ashtu edhe
në shtetet e pazhvilluara, dhe se është shumë e nevojshme të ndahet një buzhet për të
funksionalizur ekoturizmin si industri shumë të rëndesishme në Republikën e Kosovës
me standarde evropiane. Vizitorët, të cilët vijnë nga jashtë, me konsumin e produkteve
turistike dhe shfrytëzimin e infrastrukturës, shërbimeve, mallrave, dhe resurseve
njerëzore ndikojnë në rritjen e eksportit të një vendi. Kjo nënkupton se promovimi dhe
zhvillimi i turizmit çon kah shtimi i vlerave të eksportit dhe zvogëlimin e importin e
vendit.
Fjala, ekoturizëm do të thotë gjëra të ndryshme për shumë njerëz të ndryshëm. Për disa,
ky është term i përgjithshëm që përfshin natyrën e bazuar, aventurën e butë, dhe turizmin
kulturor. Termi ekoturizëm është shpikur në vitin 1983 nga " Hector Ceballos Lascurain"
një mjedisor meksikan, dhe është përdorur fillimisht për të përshkruar natyrën e bazuar
udhëtuar në zona relativisht e palëvizura me një theks të veçantë në arsim.
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Tabela 1. Definimi dhe studimi i ekoturizmit

Ceballos Lascurain
(Joshi, 2011)

(1987)

Ekoturizmi është përcaktuar si udhëtim në zona relativisht të qeta natyrore me
objektiv specifik të studimit, duke admiruar dhe shijuar pamjet dhe kafshët e egra
të natyrës si dhe bimëve ekzistuese.

Biseda Internacionale (Ziffer,
1989).

Një formë e turizmit është frymëzuar kryesisht nga historinë natyrore të një zone,
përfshirë kulturat e saj indigjene. Ekoturistët vizitojnë zonat relativisht të
pazhvilluara në frymën e vlerësimit, pjesëmarrjes dhe ndjeshmërisë. Poashtu, ata
nuk konsumojnë ushqimin e kafshëve të egra, dhe bimët natyrore por kontribojnë
për të vizituar këto zona me qëllim që të përfitojnë drejtpërdrejt në ruajtjen e
mirëqenijës të banorëve lokal.

Strategjia
Nacionale
e
Ekoturizmit
(1994)
(Një
udhëzim i shpejtë i biznesit te
turizmit, 2006)

Ekoturizmi është turizëm i bazuar në natyrë që përfshin arsimin dhe interpretimin
e mjedisit natyror si dhe ka arritur të jetë ekologjikisht i qëndrueshëm. Ky
përkufizim ndryshe njiher si "mjedisi natyror" duke përfshirë komponentët
kulturore që janë ekologjikisht të qëndrueshme. Ekoturizmi arrin që të kthej
komunitetin lokal dhe të bëjë ruajtjen e burimeve afatgjate.

McCormick, 1994

Udhëtimi i qëllimshëm për zonat natyrore për të kuptuar kulturën dhe historinë
natyrore të mjedisit, duke u kujdesur që të mos ndryshoj integriteti i ekosistemit,
ndërsa në prodhimin e mundësive ekonomike të përfitojnë njerëzit lokal.

Biseda në Bashkimin Botëror
(Brandon, 1996)

Udhëtim i përgjegjshëm për mjedisin dhe në zonat relativisht të qeta natyrore, në
mënyrë që të gëzojmë dhe të vlerësojmë natyrën që promovon ruajtjen, dhe që ka
impakt të ulët negativ vizitorësh, dhe siguron përfshirje aktive socio-ekonomike të
popullsisë lokale.

Honey, 1999

Udhëtoni për në zonat e brishta, dhe zakonisht të sigurta. Kjo ndihmon edukimin
udhëtar siguron fonde për ruajtjen dhe drejtpërdrejt përfiton në zhvillimin
ekonomik dhe fuqizimin politik të komuniteteve lokale, si dhe nxit respekt për
kulturat e ndryshme dhe për të drejtat e njeriut.

Weaver, 1999

Interesi në ekoturizmin , tani e përhapur në mesin e planifikuesve të turizmit dhe
është racionalizuar me një numër supozimesh të njohura në lidhje me përfitimet e
mundshme ekonomik , mjedisor , dhe social-kulturore të sektorit.

Weaver, 2001

Ekoturizmi është një formë e turizmit që nxit të mësuarit përvoja dhe vlerësimin e

mjedisit natyror në kuadër të kontekstit të saj shoqërues kulturor.

Ekoturizmi garanton shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve mjedisore, si dhe
gjenerimin e mundësive ekonomike për njerëzit lokal. Vetë Ekoturizmi është menduar të
jetë një formë e qëndrueshme e turizmit burimeve me bazë natyrore. Edhe pse mungon
një definicion i qartë i ekoturizmit, ka shumë përkufizime që kanë formuar një pamje të
qartë të parimeve të saj kryesore, të cilat janë treguar në Tabelën 1.
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Ky përvehtëson definimin e McCormick nga tabela :
Udhëtimi i qëllimshëm për zonat natyrore për të kuptuar kulturën dhe historinë natyrore
të mjedisit, duke u kujdesur që të mos ndryshoj integriteti i ekosistemit, ndërsa në
prodhimin e mundësive ekonomike të përfitojnë njerëzit lokal.

2.8. Rastet e studimit në Ekoturizëm
Në këtë punim ne kemi vendosur të krahasojmë Kosovën me katër shtete të cilat kanë
përdorur Ekoturizmin si stimul për të pasur rritje ekoniomike, rritje në punësim, rritje në
zhvillimin e qëndrushem ekonomik dhe social. Dhe do të shohim se si ka ndikuar
ekoturizmi në zhillimin e vendeve të tyre. Ky hulumtim ka pasur qëllim të krahasoj
Kosovën me vende të dryshme të kontinenteve sic janë: Meksika ku njëkohësisht edhe
është vendi i parë i cili e ka shpikur ekoturizmin, pastaj është Egjipti në pjesën qendrore
të Afrikës, kemi krahasuar Tajlandën, një vend jashtzakonisht i vizituar nga turistet anë e
mbanë botës, si dhe një krahasim tjeter të bërë është Rumania një vend ballkanas ku pak
a shumë ka traditen e Kosovës.

2.9. Meksika
Meksika është vendi i pestë më i madhë në Amerikë, me 2 milion kilometra katrorë, dhe
është vendi më i njohur i spanjisht folëse-ve në botë. Meksika është një vend
jashtëzakonisht i bukur me histori dhe kulturë të thellë. Meksika po ashtu është edhe vendi
i parë në të cilin është zhvilluar për herë të parë ekoturizmi në vitin 1970. Në vitin 1929
Meksika kishte vetëm 20,000 turistë në vit. Por në vitin 1974 Fondi kombëtar për
zhillimin e turizmit u ngirt dhe ata financuan në ndërtimin e 128.000 dhomave të reja
kryesisht në qytetin më të vizituar "Kankun". Në vitin 1986 turizmi kishte gjeneruar 2.6%
të GDP-së, ndërsa në vitin 1995 GDP-a e këtij vendi u bë në 6 % dhe u krijuan 1.8milion
vende të reja pune (Easton, 2015).
Turizmi masiv kishte sjellë probleme të shumta në këtë vend, të tilla si degradimi
mjedisor, social dhe kulturor, shpërndarjes jo të barabartë të fitimeve dhe përhapjen e
sëmundjes. Shumë turistë shkonin natyrisht për tu relaksuar në plazhe, por përveç kësaj
në at vit kishte një propozim të veqant të "ekoturizmit" apo thënë më sakt turizmi i natyrës.
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Kjo synon të përfshijë grupe për të vizituar (Mayan ruins), rezervat e natyrës dhe burimet
e nxehta dhe duke marrë udhëtime për rafting, ndërsa ende udhëtojnë me autobusë me
ajër të kondicionuar dhe në hotelet ku ata qëndrojnë, janë me televizion satelitor, dhe
është pak më shumë se një variant për turizmin kudo tjetër. Ekoturizmi sjell para në
ekonominë lokale, dhe disa nga të cilat mund të përfundojnë duke ndihmuar për të
mbrojtur kafshët e egra dhe mjedisin e këtij vendi. Ekoturizmi gjithashtu ndihmon
bindshëm qeveritë dhe kompanitë turne për vlerën e rezervave. (Easton, 2015).
Natyrisht paradoksi i pashmangshem kërkon në qoftë se një vend i rrallë i vizituar bëhet
popullor, atëherë turmat e turisteve mund të dëmtojnë përshembull kepurdhat që mund tu
shërbejnë atyre si dhe rrënjet tjera që ndoshta ata kanë ardhur për ti vizituar ato. Kjo
qëndron në faktin se gjatë gjithë tërheqjeve të rajonit po shkatërrohen me një ritëm të
jashtëzakonshëm, dhe jo kryesisht nga turizmi. Rrënojat janë plackitur, ligatinat janë
denazhuar, lagjet e varfëra urbane paraqiten përgjatë lumenjëve të pacenuar, malet e
pjerrta janë zvogluar dhe kanë djegur bujqesinë si dhe fushat e pafundshme të pyjeve janë
konvertuar në kullota për lopë.
Vendimi nuk ishte që ta mbajmë vendin të mbrekullushëm dhe të pavizituar apo për të ia
pakësuar dëmet në bukurinë e saj duke e inkuraju ekoturizmin, qëllimi është për ta ruajtur
bukurinë e saj përmes rrugës së ekoturizmit. Kufijtë e biosferës do të thonin pak për
njeriun që kanë nevojë për paratë. Ata shitnin këlyshët majmum vetëm dhe vetëm për të
marrur disa para. Por, kur fqinjet dhe organizata e ekoturizmit u than te mos i shisnin
majmunet dhe ti linin te qete pasi qe turistet do vijn ti vizitojnë dhe do shpenzonin para
ne ato zona, dhe se kjo do te kishte një ndikim të fuqishëm për punëtor në emër të
majmunit dhe tërë ekosistemit, përfshirë bashkësinë lokale njerëzore.
Kjo nuk do të ishte aspak problem në qoftë se turistet nuk do te ndotnin ambientin me
karburantit fosil në çdo lloj të udhëtimit, për aq kohë sa disa rregulla themelore janë
vërejtur, ata nuk lënë mbeturinat ( materiale sidomos plastike dhe të tjera jo biodegradable ) në një rezervë, kur ata nuk kanë produkte të llojeve të rrezikuara të
bimëve ose kafshëve, duke mos i lënë TV, dritat apo dushet te ndezura kur nuk është e
nevojshme. Përveç kësaj turistet mund të zgjidhin hotelet dhe anijet që nuk krijojnë
mbeturina dhe që përdorin energjinë djellore (solare) për ngrohje, hotelet të kenë çelësa
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automatike të lehta dhe ujë që riciklohet për ujitjen e fushave. Të mos i vrisni kafshët e
egëra. Tu shmangëni vendpushimeve të stër-mbushura, dhe të zgjidhëni stinët adekuate si
dhe të zgjidhni operatorët që vetëm marrin grupe të vogla, dhe që ato projekte janë në
mbështetje të komunitetit, dhe të përdorin mallrat dhe stafin lokal. (Easton, 2015).
Ndikimi i ekoturizmit në zhvillimin e vendit të Meksikës
Ndikimi i ekoturizmit në zhvillimin e ekonomisë së Meksikës ndihmoi shumë, duke
sjellur 5.7 miliardë dollar në vit. Tani eko-turizmi është gjendja e dytë më e madhe e
industrisë në Meksikë. Pra rritja e turizmit ndikoi në uljen e papunesisë, duke sjellur vende
të reja pune për të mbrojtur kafshet e egra në komunitetet lokale.
Meksika me 29.3 milion turist vjetor kishte të ardhurat e saj rreth 65 miljard dollar në vit,
kjo shumë e të ardhurave është trefishuar në vitin 2016, pra Meksika kishte pasur një
rritje të vazhdueshme dhe qëndrueshme të të ardhurave nga ekoturistet. Të ardhuart nga
ekoturizmi në Meksikë në vitin 2016 ishin 112.7 miljard dollar. Kjo tregon se si
investimet në konservimin dhe restaurimin mund të sigurojë jo vetëm një kthim të
menjëhershëm nëpërmjet punësimit dhe të ardhurave, por edhe të ndihmojë në
promovimin e afatgjatë për rritjen ekonomike dhe zhvillimin që shtrihet përtej
ekoturizmit. Tani vlera më e madhe e kënaqesive natyrore të Meksikës jugore qëndron në
aftësinë e tyre për të tërhequr dhe mbajtur njerëzit, sipërmarrësit, bizneset e tyre si dhe
popullaten e tyre.
Kafshët të egra, peshqit si dhe shotat kontribuojnë me 3.8 miliardë dollarë në vit për
ekonominë e shtetit me anë të gjuetisë, peshkimit, si dhe rekreacioneve në natyrë vetëm
gjatë kohës sezonale të gjuetisë. Këto aktivitete kanë krijuar 47,000 vende pune.
Në vitin 2006 më shumë se 84,000 peshkatarët, dhe 32.000 gjueatrë kishin ardhur në
Meksikë për të peshkuar dhe të gjuajtur kafshë të egra të caktuara, duke kontribuar me
162 milion dollarë për ekonominë e shtetit Meksikan.
Meksika renditet lart nga Rezerva Federale e Kërkimeve Ekonomike të Shërbimit,
Meksika ka evoluar ndjeshëm gjatë dekadave të fundit. Krahas industritë tradicionale të
tilla si bujqësia, minierat, të energjisë, prodhimit, produkteve pyjore, dhe ndërtimit, rajoni
ka zhvilluar një ekonomi të shërbimeve. Si rezultat i kësaj Diversiteti i ri ekonomik, rajoni
në përgjithësi është duke ndikuar mirë ne zhvillimin ekonomik me norma më të ulëta të
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papunësisë dhe është më elastik se në të kaluarën (Easton, 2015).
Në aspektin e krijimit të vendeve të punës, më shumë se gjysma e të gjitha vendeve të
punës janë pjesë e rritjes të shpejtë të ekonomisë jugore. Nga viti 2001 deri në vitin 2008,
punësimi në shërbime me industritë e lidhura u rrit me 23 për qind, dhe në vitin 2008 ato
përfaqësonin 56 për qind të të gjitha vendeve të punës. Gjatë të njëjtës periudhë kohore
2001-2008, të ardhurat personale nga shërbimet me industritë e lidhura u rrit, nga 35 për
qind, dhe në vitin 2008 i përbërë 43 për qind të të gjitha të ardhurave të punës. Ekonomia
kishte zhvendosur të ardhurat mesatare dhe për të ardhurat për kokë banori në rajon.
Industritë që përfshinin udhëtimin dhe turizmin ishin në rritje, duke rritur në gati 30 për
qind punësimin total në 2008. Rritja e popullsisë në jug të Meksikes kohëve të fundit vjen
kryesisht nga fitimet natyrore ( lindje minus vdekjet ), pa migrim.
Me klima të ndryshme, Mexico është edhe shtëpia e një prej sistemeve më të ndryshme e
motit në botë. Meksika tani është destinacioni i shtatë më i madhë turistik në botë, sipas
OBT-së, me plazhet spektakolare, malet, xhungullat , shkretëtirat dhe vende kalërimi që
janë shumë miqësore dhe mikpritëse (Easton, 2015).

2.10. Egjipti
Egypt si një vend në zhvillim e sipër dhe me një sektor të brishtë dhe të dobët ekonomik
në njërën anë, ndërsa në anën tjetër ka një trashëgimi shumë të pasur, unike dhe të
pakrahasueshme kulturore të mjedisit, që ka çuar në politikat e vendeve në rolin e
rëndësishëm që zhvillimi i turizmit mund të ketë në vizatim në letër të ardhëmen e vendit.
Rrjedhimisht, qeveria mundësoi që zhvillimi i sektorit të turizmit të jetë me prioritet të
lartë. Strategjia e qeverisë zhvilloi një plan strategjik të Egjiptit në shekullin 21 të lëshuar
nga këshilli i kryeministrave në 15 mars 1997. Ndërsa në vitin 1995 dhe 1995 nëpër gazeta
ishte përhapur lajmi për një sërë objektivash për zhvillimin e sektorit të turizmit e cila do
të zgjaste deri në vitin 2017.
Strategjia përfshin qëllimet e mëposhtme:
Rritja e numrit të turizmit për të arritur në 27 milionë deri në vitin 2017, nga 8646 që ishin
arritur në vitin 2006 (El-Barmelgy, 2009)

.

Rritja e numrit të turistëve që kalojnë natën në Egjipt, për të arritur deri në 237 milion
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netë deri në vitin 2017.
Rritja e kapaciteteve të sektorit të akomodimit për të krijuar 617 mijë dhoma deri në vitin
2017.
Gjendja e tanishme e zhvillimit të turizmit egjiptian mund të argumentohet që do të ketë
imponime shumë negative mjedisore, sektorin e paqëndrueshëm ekonomik, probleme të
rënda socio-kulturore, dhe një situat politike shume të brishtë. Prandaj nevoja për një
qasje inovative është themeluar. Dhe kjo mund të bëhet në qoftë se mund ti arrisim
objektivat e mëposhtme:
Ritmin e rritjes ekonomike, shpërndarje të drejtë të burimeve, dhe zbutjen e varfërisë.
Lirimin e konfliktit dhe konkurrencë për burimet midis vendasëve dhe atyre të industrisë.
Të ndihmojë në diversifikimin e produktit egjiptian turizmit .
Kërkon investime minimale të kapitalit, kryesisht të drejtuara në nivel lokal dhe në
pronësi.
Kërkon

edukuatë

për

vendasit

si

dhe vizitorët

për rëndësinë

e

ruajtjes.

Duhet promovuar ndjenjën e krenarisë brenda komuniteteve lokale për të mbrojtur
trashëgiminë.
Përmirësuar mundësitë për të punësuar vendasitt si dhe të ardhurat të jenë më të larta, dhe
Produkti më i qëndrueshëm i turizmit.
Egjipt si vend i historisë së lashtë është i pajisur me një trashëgimi unike kulturore me
diversitetin e shquar të burimeve natyrore dhe njerëzore që ishin akumuluar të frymëzuar
dhe të qëndrueshme për më shumë se pesë mijë vjet. Kjo trashëgimi e vërtetë e bërë nga
dora e njeriut ka provuar të jetë tërheqëse dhe përcaktuese për tregun e turizmit gjatë
viteve të fundit. Egjipti mund të klasifikohet në katër zona potenciale të ekosistemit duke
përfshirë: shkretëtirën, bregdetin, brigjet e lumenjve dhe ligatinave I përbërë, deti i kuq,
lumi nil dhe shkretëtirat e mëdhaja unike, male të mrekullueshme dhe lugina imagjinare.
Pra këto linja tregojnë disponueshmërinë e mjedisit të pacenuar natyror në Egjipt, e cila
formon kërkesat kryesore për promovimin e një produkti të veçantë të ekoturizmit
egjiptian, ku ekoturizmi mund të përkufizohet si një formë e turizmit ku vizitorët kërkojnë
për të shijuar historinë natyrore dhe mjedisin e një destinacioni.
Duke vërejtur potencialin e lartë të Egjiptit si destinacion turistik natyror ne bazë të
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ekoturizmit pritet të planifikojnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik të vendit. Duke siguruar valutë të huaj, vende të reja pune, duke rritur ndjenjën
e komunitetit të krenarisë duke krijuar kështu instrumentin më të fuqishëm përmes të cilit
ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë vendit mund të ngritet.
Ekoturizmi - theksohet si një shkallë e vogël, infrastruktura në pronësi në nivel lokal në
kontraditim me funksionim të shtrenjtë indigjene të ndërmarrjeve turistike masive,
ekoturizmi është praktikisht efektiv për vendet në zhvillim. Gjithashtu, ekoturizmi është
e ndjeshme për natyrën e brishtë të ekosistemeve dhe sistemeve të kulturës. Megjithatë,
këto cilësi të thirrjes së ekoturizmit për vëmendje më të madhe në planifikimin e
menaxhimeve të burimeve në përputhje me shijet e konsumatorit, cilësinë dhe çmimin e
produkteve turistike e cila gjithmonë do të jetë një çështje e aftësisë dhe kualifikimit në
vendet në zhvillim.
Kjo perspektivë thekson parimet për krijimin dhe mbajtjen e turizmit balancues, ruajtjen
dhe kulturën në vend, duke u preokupuar me zvogëlimin e numrit të turistëve. Duke pasur
parasysh bazën e saj unike, Egjipt është shumë i vlerësuar për të ofruar vizitorëve një
gamë të gjerë të përvojës së ekoturizmit që është krejtësisht e ndryshme nga pjesa tjetër e
botës, por vetëm nëse strategjitë e planifikimit të duhur, të menaxhimit dhe të marketingut
janë miratuar. Ajo duhet të ndihmojë arritjen e objektivave vjetore të egjiptit të
përcaktuara më parë. Këto objektiva mund të fitohen përmes të qenit në gjendje për të
aplikuar dhe për të promovuar ekoturizmin në mënyrë të përgjegjshme në mënyrë që të
ruajnë burimet natyrore dhe kulturore të Egjiptit për të dy brezat, ata te tanishëm dhe ata
të ardhshëm. Zhvilluesit janë duke kërkuar për të kryer projektet e ekoturizmit në Egjipt
(El-Barmelgy,

2009).

Ndikimi i ekoturizmit në zhvillimin e vendit të Egjiptit
Egjipti me 14.7 milion turist vjetor kishte të hyra 10.6 miljard dollar në vitin 1997 dhe
kishte rritje të vazhdushme deri në 36 miljard vitin 2012, ku më pas kishe rënje të të
ardhurave nga turistët, dhe në vitin 2016 të ardhurat e Egjiptit ishin në 19.40 miljard.
Integrimi efektiv midis turizmit, zhvillimit ekonomik lokal dhe zonës së mbrojtur të
menaxhimit, e cila është bazë për turizmin natyror me bazë, kishte sjellur përfitime
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ekonomike në zonat rurale dhe rritje stimujt për ruajtjen në tokat mbrojtura shtetërore.
Projektet e konservimit kishin nxitur aktivitetet e lidhura të zhvillimit rural nga agjencitë
e tjera. Në fazat e herëshme të procesit kishin përfituar njerëzit lokale pasi që pjesëmarrja
dhe mbështetja për aktivitetet e ruajtjes kërkonte kohë. Qeveria e Egjiptit ka nxitur
ndërmarrjen Bedouin - per te mbrojtur zonat e turizmit, qe ka për qëllim të ofrojë një
model për mënyrën se si të ruaj burimet natyrore dhe kulturore dhe të sigurojë përfitime
për komunitetet lokale, edhe rritjen e cilësisë së turizmit. Të ardhurat, bazuar në
pjesëmarrjen lokale të palëve të interesuara, rishpërndan tarifat e hyrjes për kompanitë që
janë duke promovuar bizneset e eko-turizmit përmes trajnimit dhe mbështetje teknike,
duke
ofruar stimuj lokale për të ruajtur bazën e kafshë të egra të këtyre të ardhurave, dhe duke
paguar rojet e komunitetit që përfaqësojnë komunitetet lokale, të mbaj lidhje në mes të
njësive të menaxhimit dhe komunitetet dhe mbështetje monitorimi, hulumtimi dhe ekoturizmit në rajonin e tyre.
Kontributet dhe përfitimet duhet të jenë të prekshme dhe të qëndrueshme për të fituar
besimin e njerëzve në vendet lokale. Kjo duhet të shtrihet në përfshirjen afatgjatë dhe
përgjegjësisë së individeve dhe menaxherëve.(El-Barmelgy, 2009).

2.11. Tajlanda
Tajlanda është e njohur si një fushë e destinacionit të eko-aventurës që nga vitet 1970.
Mirpo në ditët e sotme, eko-turizmi ka arritur të përfshijë një gamë të aventurës dhe të
udhëtimit, duke përfshirë aktivitete biçikletë turne, ecjen me elefant, udhëtime ne det,
duke angazhuar eskurzione nëper xhungël etj. Tajlanda është një vend që ka avantazhe të
mëdha për ekoturizëm. Tani, Tajlanda ofron një gamë të gjerë të aktiviteteve rekreative
aventurë eko në të gjitha pjesët e vendit. Shumë njerëz janë më të fokusuar të ecin në
xhungulat e thella të Tajlandës veriore. Ku mund te shihni lumenjë dhe ujëvara, burimet
e nxehta janë kodrat me pyje dhe fushat e gjata që ekoturistë preferojnë të relaksohen pas
ecjeve të gjata. Poashtu ne veriu i Tajlandës është i pasur me diversitet kulturor me fshatrat
e fiseve etnike, udhëtarët mund të përjetojnë një mirkpritje nga komuniteti lokal. Tajlanda
gjithashtu ofron një numër të parqeve kombëtare dhe rezervat e lojës kombëtare, ku
ekskursionet mund të organizohen.
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Pai dhe Chiang janë dy destinacionet, ku shumica e udhëtimit do të fillojë në Tajlandë
veriore. Shumë agjenci të udhëtimit rekomandojnë ecje për një periudhë prej tri ditë në
javë. Qëndrimi me fjetje në fshatrat e fisit në kodra, në baraka bambu për më të organizuar.
Ushqimet janë gatuar dhe udhëzojnë rrugë të cilët dëshirojnë për të ndihmuar udhëtarët
që duan të mësojnë të gatuaj nga kuzhina tajlandeze me përbërësit lokalë.
Umphang Burmese në Mae Sot, është i njohur edhe për ujëvarat e tij të famshëm. Ti-Lo
Su është ujëvara më e madhe në Azinë Juglindore gjatë sezonit të shirave dhe ofron një
pajme të jashtëzakonshme. Turneu me elephant mund të organizohet në dy ditë, duke
përfshirë edhe një natë në xhungël me elefantët. Poashtu ata që duan te bëjnë punë
vullnetare të kujdesen për elefant mund të rrijn 2 deri ne 3 javë në komunitetin lokal, duke
fjetur në shtëpia të tyre pa-pagesë. Dhe në të shumtën e rasteve ka turistë që i duan kafshët
dhe duan të kujdesën për elefantet. Pra kjo është një mundësi shumë e mirë për njerëzit
lokal pasi që turistet me dërishirë të tyre dëshirojnë të kujdesen për elefantët, turistët
kryesisht preferojnë 1 javë kujdes ndaj elefantëve. Një udhëtim i mahnitshëm është anije
lundrimi nga kryeqyteti Bangkok në qytetin e vjetër Ayutthaya, ku udhëtarët ndalojn
përgjatë brigjeve të lumit Chao Phraya e biçikleta. Në këtë mënyrë, ata eksplorojnë
fshatrat e tyre me fabrikat lokale, tempuj madhështor dhe tregjet ushqimore të shijshëme.
Gjatë vizitës në një shkollë për të takuar studentët tajlandez në klasën e tyre, një përvoj
jashtazakonisht e mirë. Udhëtimi përfundon në Ayuthaya, kryeqytetin e lashtë të Tajlandës
që nga vitet 1350-1767, ku më shumë se katërqind tempuj dhe manastire mund të
vizitohen.
Në jug të Tajlandës është vërenjtur se ka pasur rritje te turisteve në njëzet vitet e kaluara,
kështu që ata kanë ndërtuar disa parqe kombëtare për të udhëtuar në eko-aventurë. Duke
eksploruar Khao Sok 150 kilometea gjendet xhungëla më e vjetër në botë, mirpo kjo nuk
duhet neglizhuar, pasi që në këtë park ndodhen shumë kafshë të egëra, si elefantët, tigrat,
leopardët, e shumë të tjera (Go-thailand, 2007).
Duke ecur me elefantë të butë ne veri të Tajlandës, rafting në Umphang, si dhe duke
lundruar me anije për në qytetin e vjetër në Ayuthaya është një ekoavanturë për ata që
duan të gëzojnë peizazhe të bukura, aktivitete sportive, dhe që shumë turistë e preferojnë
atë.
Edhepse në Tajlandë është rritja e zhvillimit të ndërtimeve, vendi arrin të mbajë një bukuri
të shkëlqyeshme natyrore dhe ekoturizmi në Tajlandë është i lulëzuar. Pjesa më e madhe
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është për shkak të përpjekjeve të qeverisë që ishin të nxitur në mënyrë të konsiderueshme
nga Madhëria Mbretërore, Mbretit Rama IX. Në vitin 1989 me Dekret Mbretëror Akti i
Parkut Nacional të Tajlandës u ndryshua për të ndaluar plotësisht të gjitha aktivitetet
pyjore derisa pyjet në Tajlandë janë shëruar dhe mund të menaxhohen në mënyrë të
qëndrueshme.
Tajlanda ofron një shumëllojshmëri në tërheqjet natyrore. Parqet kombëtare, kafshë të
egra, xhungëlat madhështore dhe plazhet e bukura. Çfarëdo që ju preferoni, Tajlanda është
zgjedhja optimale për një përvojë të gjelbër dhe avanturistike.
Ju mund të bëni ngjitje nëpër shkumbenjë të ecni nëpër zonat më të mëdha të pyllit të
mbrojtur në Azinë Juglindore, dhe natyrisht të respektoni më shumë se 900 lloje të
ndryshme të zogjve. Gjithashtu ekoturizmi është në rritje në popullaritet dhe në popullsinë
rurale që po luajnë një rol të zgjeruar në mbrojtjen e bukurisë natyrore të Tajlandës. Eco
dhe aventurë turizmi përfshin aktivitete të përgjegjshëm në zonat natyrore që ruajtjen e
mjedisit e konsiderojnë cilësi të jetës së popullatës lokale (Go-thailand, 2007).
Ndikimi i ekoturizmit në zhvillimin e vendit të Tajlandës
Ekoturizmi sjell një shumë të madhe parash në Tajlandë, dhe këto para janë themeli i
zhvillimit të industrisë. Sipas raportit të përgjithshëm për të ardhurat neto valutore, sektori
i turizmit është më i lartë se c'do fushë tjeter e industrisë në Tajland. Tajlanda në vitin
1997 kishte 21.9 miljard dollar të ardhura nga turistet ndërsa në vitin 2016 Tajlanda pati
82.5 miljard dollar të ardhura. Keshtu që shuma e parasë së ekoturizmit mund të përdoret
si investim për zhvillimin industrial duke ndihmuar kështu zhvillimin e ekonomisë të
vendit.
Për të pasur zhvillim ekonomik, duhet të ketë një rend të qëndrueshëm social, kështu që
turizmi zgjedh shumë probleme sociale në Tajlandë. Para së gjithash, turizmit nxit
zhvillimin e industrive të lidhura. Turizmi nuk është vetëm njerëz të vijnë në Tajlandë të
shkojnë në ndonjë vend historik dhe të vizitojnë ndonjë peisazh natyror; njerëzit kanë
nevojë për të ngrënë restorantet, hotelet kanë nevojë për të jetuar në ato, automjete për të
marrë me qera. Hotelet kanë sjellur përfitime të mëdha për ekonominë tajlandeze.
Gjithashtu, pazari në Tajlandë është i begatë. Siam Paragon është një nga 10 qendërat
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tregtare më të medha në botë. Qeveria merr 7% taksë të vlerës së shtuar nga mallrat. Dhe
kjo sjellë perfitime shumë të mëdha për ekonominë Tajlandeze.
Ekoturizmi gjithashtu ofron shumë vende të reja të punës për njerëzit. Sipas një studimi
në vitin 1985, ekoturizmi edhe industritë relative kishin ofruar 14.6 milion vende të reja
pune e cila ishte 55% e vendeve totale të punës së 26.6milion banorëve. Papunësia është
duke u bërë një nga çështjet më serioze të shoqërisë, mirpo ekoturizmi në Tajlandë ka
efekte pozitive të shoqërisë. Për më tepër, qeveria në Tajlandë parashikon që në vitin
2019, një punë në çdo 8.3 vende pune në Tajlandë do të jenë të lidhura me ekoturizmin si
dhe industritë relative të ekoturizmit (Go-thailand, 2007).

2.12. Rumania
Rumania është një vend i jashtëzakonshëm dhe i veqantë, një vend i sfidave dhe i
kontradiktave. Më shumë se 40% e të gjithë popullsisë evropiane të ujqërve, arinjve dhe
rrëqebujve jetojnë këtu. Maje të larta dhe të pyjeve de-fragmentuar, biodiversiteti i madh
i specieve, specie endemike të bimëve që nuk gjenden askund tjetër në botë, dhe një
trashëgimi të pasur të kulturës rurale dhe traditës. Në të njëjtën kohë Rumania është ende
një nga vendet më të varfra të Evropës - ende duke luftuar për të shpëtuar kufizimet e
vendosura nga 42 vjet të diktaturës shtypëse, e fshehur nën maskën e komunizmit.
Në vitin 1993 Christoph Promberger, shkoj në Rumani për të hulumtuar jetën e ujqërve
në malet Karpate të Rumanisë. Christoph dhe kolegët e tij mbështetën projektin Karpatet
e mëdha mishngrënës, i cili më vonë zgjeroi dosjen e hulumtimit për të studiuar edhe
rrëqebullin në rajon (WWF Global, 2014).
Në vitin 2003, puna kërkimore e projektit erdhi në një fund të planifikuar. Projekti kishte
suksese të panumërta, që ka ndihmuar në ngritjen e Parkut Kombëtar Piatra Kraiului, ka
punuar për të siguruar mbrojtjen ligjore dhe efektive të ujqërve, dhe ka marrë pjesë në një
numër të dokumentarëve të rëndësishme televizive në lidhje me ujqë, mishngrënësit e
mëdhenj, si dhe konfliktet midis grabitqarëve të kafshëve dhe njerëzve.
Christoph Promberger ishte në dijeni të parim shpesh-cituar: "Në Rumani çdo gjë është e
mundur, por në të njëjtën kohë çdo gjë është e pamundur - dhe asgjë nuk është kurrë si
duket"
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Ndryshimi i shpejtë nga një ekonomi totalitar në një ndërmarrje të tregut të lirë, të detyruar
në Rumani në fillim të viteve 1990 pas ngjarjeve dramatike të revulucionit në vitin 1989,
kurrë nuk do të jetë e lehtë. Kështu që Rumania, me depresion e saj të rëndë ekonomik,
temperamentin Latin, dhe potencialin për korruptueshmërinë. Christoph dhe kolegët e tij
menduan gjatë për problemet e mbrojtjes së natyrës në një klimë të tillë të dobët
ekonomike, se si ti bind njerëzit që të respektojnë kafshët e egra e tyre, kur për aq kohë
që ata ishin mësuar të refuzojë ose abuzojë me të!
Ekipi i Karpateve kuptoi se një rrespekt i tillë është i mundur në atë kohë kur popullsia
lokale ka arsye të shëndosha financiare për të ruajtur natyrën. Herët në jetën e këtij
projekti, u kuptua se ekoturizmi do të duhet të zhvillohen në qoftë se bio-diversiteti do të
jetë i mbrojtur në një priudhë afatgjate. Ekzistenca absolut e ekoturizmit në Rumani tani
është kryesisht për shkak të përpjekjeve të Christoph, ekipit të tij të përkushtuar, dhe një
seri e tërë e projekteve të tyre.
Në dhjetor të vitit 2001, një numër i madhë i njerëzve në të gjithë vendin u takun për një
interes në turizmin natyror, për të diskutuar për projektin mishngrënës, Parqet Kombetare,
Administratën Kombëtare të Pyjeve, Operatorët Turistikë, Agjentët e Udhëtimit, Pronarët
e akomodimeve bujtinë, si dhe për problemet e zhvillimit të ekoturizmit në Rumani.
Në rendin e ditës ishte nevoja urgjente për të fituar përkrahjen e organeve qeveritare veçanërisht ministrive përkatëse - për të siguruar mbrojtjen afatgjatë të natyrës dhe
mjedisit. Ky takim ka evoluar në "Grup de Initiativa Pentru Ecoturism". E cila në vitin
2003, u bë një organ kombëtar të quajtur Shoqata e ekoturizmit në Rumani.
Shoqata ka fituar terren me shpejtësi, duke u fokusuar në relaksim, sportet e dimrit e
kështu me radhë. Megjithatë, shumë ithtarët të turizmit në Rumani kanë kuptuar
potencialin e jashtëzakonshme të trashegimisë natyrore dhe bio-diversitetit në Rumani,
së bashku me kulturën rurale të vendit për ta ruajtur mirë (WWF Global, 2014).
Shoqata e Ekoturizmit tani është duke punuar në një sistem të akreditimit për produktet,
shërbimet dhe destinacionet e ekoturizmit, e cila do të inkurajojë pronarët dhe ofruesit e
tyre për të përmirësuar mënyrat në të cilat këto produkte të vërtetë të respektojnë natyrën
dhe kafshët të egra, dhe njekohësisht të ofrojë mbështetje dhe fonde për ruajtjen.
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Nga qyteti industrial në parajsë ekoturiste qyteti i vogël i Zarnesti është një shembull i
mirë i ndryshimeve radikale. Një qytet industrial në të kaluarën me një popullat rreth
25.000 banorë. Fabrikat e këtij qyteti u mbyllën nga recesioni ekonomik i viteve 1990.
Tani të dy fabrikat të cilat kishin punësuar rreth 80% të fuqisë punëtore të qytetit janë
mbyllur në mënyrë efektive.
Rumania nuk mund të përballojë për ti ofruar papunësisë përfitime të mira, kështu që
popullata lokale do të duhej të marrë ndonjë gjë në ofertë në drejtim të të ardhurave. Nga
të ardhurat e tokave të shitura ata bënë zhvillimin urban dhe industirial, pastrimin e pyjeve
për lëndë drusore, dhe gurore shkëmb, të gjuetisë dhe joshjen, dhe mbledhjen e bimëve të
rralla të njuhora si (edelweiss) në gjuhën angleze të cilat ishin (të mbrojtura me ligj) për
shitje ilegale të turistëve të huaj injorantë të implikimeve - të gjitha kanë ndodhur këtu në
vitet e fundit.
Nga ana tjetër, Zarnesti është një vend me pyje përreth tij, vend ku mund të gjindjen
kafshët e egra si arinjët, ujqit, dhia e egër, rrënqebulli, bimët endemike, dhe një gamë të
gjerë të llojeve të rralla ose të rrezikuara. Për më tepër ajo ishte vendlindja e projektit të
mëdha mishngrënës.
Sot Zarnesti - pavarësisht nga e kaluara e saj industriale, ku vend tashmë njihet si shtëpi
për industrinë në rritje të shpejtë ekoturizmit Rumanisë. Shumë projekte për zhvillimin e
ekoturzmit në vende tjera kishin origjinën nga Zarnesti, ose të paktën protagonistët e tyre
kanë pasur bashkëpunim me projektin e madhë mishngrënës.
Këtu, dhe në shumë pjesë të tjera të vendit, ju mund të gjeni produkte të turizmit të natyrës
dhe shërbimet që po përpiqen të plotësojnë përkufizimet e ekoturizmit vërtetë. Ka ekipe
të eko-udhëzuese, kompanitë e udhëtimit të specializuar në eko-udhëtime në grupe të
vola, shtëpi rurale, dyqane artizanale, dyqanet e biçikletave me qira, të përshtatura karroca
me kuaj për transportin, faqet e kampit, konsulentët e ekoturizmit, qendrat e informacionit
ekoturizmi, dhe më shumë.
Të gjithë e kuptojnë rëndësinë e treguar për natyrën, kafshët e egra dhe kulturën rurale të
vizitorëve në një mënyrë që ta respektojnë natyrën dhe ta mbështetin drejt përsëri në
projekte të ruajtjes dhe organizata tjera (WWF Global, 2014).
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2.12.1. Ndikimi i ekoturizmit në zhvillimin e vendit të Rumanisë
Ndryshe nga 3 vendet e cekura më lart, Rumania ka një numër më të vogel të turisteve
ndërkombtar, por megjithatë edhe Rumania kishe një rritje të madhe me 1.57 milion turist
vjetor ajo në vitin 1997 kishte 1.9 milion dollar ndersa ne vitin 2016 ajo pati rritje totale
9.7 milion dollar. Ndersa nga ekoturizmi ne 19 vite kishte nje rritje deri ne 2.7 miljard
dollar. Në vitin 2013, Autoriteti Kombëtar i Turizmit, Instituti i Zhvillimit dhe Shoqara
Rumune e Ekoturizmit paraqitën një sërë kriteresh për përcaktimin e destinacioneve të
ekoturizmit në Rumani, në përputhje me prioritetet e përcaktuara nga Strategjia
Kombëtare për zhvillimin e ekoturizmit në Rumani, në vitin 2009. Kjo iniciativë është e
bazuar në rekomandimin e Organizatës Botërore të Turizmit të përdorin Standardet
Etiketimi i ekoturizmit evropianë i zhvilluar nga Rrjeti i Eko-Destinet, në kuadër të një
projekti të financuar nga Komisioni Europian.
Pas kritereve të dhëna ka disa projekte të cilat janë duke u zbatuar në Rumani me qëllim
lehtësimin e zhvillimit nga destinacionet e ekoturizmit, si:
"Rrjeti i Destinacionit Kombëtar Ekoturizmit- Një mjet për zhvillim të qëndrueshëm",
"punë e gjelbër në destinacione të gjelbër - rritjen e cilësisë së produkteve të ekoturizmit
dhe destinacionet për më të larta. Performanca në zhvillimin e qëndrueshëm në Rumani",
"Destinacioni - Njësia e menaxhimit, një faktor kyç dhe i qëndrueshëm i zhvillimit lokal
të ekoturizmit". Këto projekte janë iniciativat kryesore në zhvillimin e ekonomisë së
ekoturizmit në destinacionet rumune (WWF Global, 2014).

2.13. Potenciali Kosovar për zhvillimin e ekoturizmit
Kosova shquhet për vlera të rralla të trashëgimisë natyrore. Pozita gjeografike, relievi,
klima, burimet ujore, peizazhet, grykat e kanionet, bota e pasur bimore dhe shtazore
janë parakushte ideale dhe potencial i lartë për zhvillimin e ekoturizmit. Kosova ka
mundësi të mira të zhvillimit të ekoturizmit të shpellave, ekoturizmit malor, ekoturizmit
rekreativ-sportiv, ekoturizmit veror, ekoturizmit rural dhe atij edukativ.
Ekoturizmi i shpellave, për opinionin e gjerë janë të njohura bukuritë natyrore të Shpellës
së Gadimes, e cila njëherazi është edhe ndër atraksionet më të mëdha turistike në vend.
Mirëpo, Kosova ka edhe disa shpella të tjera dhe përmirësimi i infrastrukturës së tyre do
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të ofronte kushte shumë të mira për zhvillimin e turizmit të shpellave. Të tilla janë për
shembull Shpella Gryka e Madhe, Shpella e Panorcit, Shpella e Pjetërshticës, Shpella e
Radavcit si dhe shumë shpella të tjera që ende nuk janë eksploruar.
Ekoturizmi malor dhe ecja në natyrë. Në zonat e thella malorë të Kosovës ekzistojnë
shumë shtigje malore të cilat përdorën blegtorët për bagëtitë e tyre dhe të cilat paraqesin
mundësi reale për zhvillimin e ecjes ne natyre, shëtitjeve malore me biçikleta, por edhe
të ekspeditave dhe kampingjeve. Përveç Maleve të Sharrit dhe Bjeshkëve të Nemuna, ky
lloj i turizmit mundë të zhvillohet edhe në Bjeshkët e Shalës së Bajgores, Vargmalet e
Berishës, Malet e Jezercit etj.
Ekoturizmi veror dhe njëditorë. Klima e përshtatshme, livadhet e pasura me
llojllojshmërinë e bimëve, burimet e shumta ujore, peizazhet piktoreske janë parakusht i
mire edhe për zhvillimin e turizmit veror dhe kampingut. Liqenit i Breznes, Liqeni i
Batllavës, Kanioni i Mirushës, Gryka e Rugovës janë vetëm disa nga zonat që gjatë stinës
së verës mund të jenë destinacion i përhershëm i shumë turistëve dhe adhuruesve të
natyrës që dëshirojnë të kalojnë një ditë në natyrë.
Ekoturizmi rekreativ dhe sportiv. Në Malet e Sharrit, në Bjeshkët e Nemuna, por edhe në
zona tjera malore të Kosovës, gjenden shumë terrene të përshtatshme për zhvillimin e
skitarisë. Kapaciteti i terreneve të skijimit të këtyre qendrave mund të pranojnë me mijëra
vizitorë gjatë sezonit të dimrit. Ndërsa, gjatë verës, në Malet e Sharrit dhe në Bjeshkët e
Nemuna ka plotë maja të cilat janë shumë atraktive për zhvillimin e alpinizmit dhe
bjeshkatarisë.
Turizmi rural. Në shumë zona rurale të Kosovës, e sidomos në ato malore, ende ruhen
shumë zakone, tradita, lojëra, këngë, veshje e ushqime tradicionale. Këto pasuri të
jashtëzakonshme kulturore janë një mundësi e mirë e zhvillimit të turizmit rural dhe
promovimit të këtyre vlerave. Në veçanti, për këto vlera shquhen fshatrat malore që
shtrihen në Malet e Sharrit, e sidomos ato që i takojnë komunës së Dragashit.
Turizmi edukativ dhe shkencor. Ekosistemet e paprekura malore, prania e llojeve të rralla
bimore e shtazore, shpellat e pa hulumtuara, kanionet, rrjedhat e shumta ujore dhe pasuritë
nëntokësore të Kosovës kanë potencial edhe për zhvillimin e aktiviteteve edukative e
kërkimore me nxënës, studentë dhe shkencëtarëve nga Kosova, por edhe për ekspedita të
huaja hulumtuese.
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Figura 3. Peisazh nga bjeshka e Konjushkës me lartësi mbidetare 2571m, që ka liqenin
më të lartë në Kosovë me lartësi mbidetare 2400m.
Burimi: (Kosovo Hiking Trips, 2012).
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Figura 4. Peisazh nga Liqeni në Kuqishtë në Rugovë.
Burimi: (Kosovo Hiking Trips, 2012).

Figura 5. Peisazh në Fshatin Shtypeq në Rugovë.
Burimi: (Kosovo Hiking Trips, 2014).
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3. DEFINIMI I PROBLEMIT
Mungesa e implementimit , zhvillimit dhe fuqizimit të ekoturizmit si faktor ndikues ne
zhvillim të qëndrueshëm ekonomik ëhtë evidentë në Kosovë.
Për të u zgjdhur këto probleme në Ekoturizëm kërkon katër kompromise: sukses të
mbijetesës hapsinore të ekoturismit, punësim lokal të lokacionit dhe kontrollit, status
social dhe mobilitet të harmonisë si dhe ambientalizimi embrional ekologjik i
qëndrueshem.
Qeveria nuk mund ta përmirësoj kapacitetin e tyre për të mbështetur zhvillimin e
qëndrueshëm, zhvillimin transparent dhe mekanizmat produktive që bashkëveprojn me
shoqërinë civile. Të këtë sigurim publik me qasje në informata dhe të mjeteve efektive.
Mungesa e akomodimit të veçantë për turistët në disa fshatra zvogëlon potencialin për
ekoturizem, mungesa e arsimit dhe aftësive të gjuhës angleze është
një pengesë e madhe për zhvillimin e biznesit të turizmit dhe punësimit të drejtpërdrejtë.
Po ashtu mungesa e edukimit qytetarët e Kosovës në zonat rurale nuk janë mësuar me
pritjet dhe nevojat e turistët e huaj. Atyre mund tu duket e quditshme në qoftë se turistet
bëjn camping (fjetje në qadër). Sfida tjera të rëndësishme janë edhe ndalimi i gjuajtjeve
të kafsheve të egra, mbrojtja e tyre si dhe prerja ilagale e drunjeve në malet tona që
vazhdon të jetë një problem i madhë për kohë të gjatë.
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4. METODOLOGJIA
Ekoturizmi në vendin tonë nuk është i zhvilluar por dhe ka nevoj të madhe për të ofruar
një marketing nacional, shtetror, dhe të jetë i organizuar nga një komision shtetror në
mënyrë që të zhvillohet dhe te identifikohet si turizëm ideal për të vizituar dhe për të
tërhequr vizitor të vendor dhe të huaj.
Gjendja e ekoturizmit në shumë vende të ndryshme të botës qëndron jashtzakonisht mirë,
ka ndihmuar në zhvillimin ekonomik si dhe ka ndikuar ne zvoglimin e papunesisë.
Kosova shquhet për vlera të rralla të trashëgimisë natyrore. Pozita gjeografike, relievi,
klima, burimet ujore, peizazhet, grykat e kanionet, bota e pasur bimore dhe shtazore janë
parakushte ideale dhe potencial i lartë për zhvillimin e ekoturizmit. Kosova ka mundësi
të mira të zhvillimit të ekoturizmit të shpellave, ekoturizmit malor, ekoturizmit rekreativsportiv, ekoturizmit veror, ekoturizmit rural dhe atij edukativ.
Megjithatë Pozita e Kosovës është në një vend me konkurrentë të mëdhenjë si Shqipria,
Mali i Zi, Greqia, Bosnia dhe kjo do të mund të ishte një sfidë për ta fuqizuar ekoturizmin
Kosovar mirpo duke pasur parasush fluksin e turisteve të huaj në Kosovë, kjo do
ndihmonte në krijimin e ekoturizmit.
Ky hulumtim kakonkluduar fuqishem se ka nevoj për zhvillim të qëndrueshëm në
turizëm, dhe lidhja midis turizmit dhe mjedisit është shumë më e fortë se në sektorët e
tjerë, po ashtu në këtë punim kemi zbuluar se turizmi është prioritet shtetror si në shtetet
e zhvilluara ashtu edhe në shtetet e pazhvilluara, dhe se është shumë e nevojshme të
ndahet një buzhet për të funksionalizur ekoturizmin si industri shumë të rëndesishme në
Republikën e Kosovës me standarde evropiane. Vizitorët, të cilët vijnë nga jashtë, me
konsumin e produkteve turistike
dhe shfrytëzimin e infrastrukturës, shërbimeve, mallrave, dhe resurseve njerëzore
ndikojnë në rritjen e eksportit të një vendi. Kjo nënkupton se promovimi dhe zhvillimi i
turizmit çon kah shtimi i vlerave të eksportit dhe zvogëlimin e importin e vendit.
Ekoturizmi duhet ti ketë parasysh pasojat sociale, ekonomike dhe mjedisore, në mënyrë
që të ketë sukses.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1. Rezultatet nga Hulumtimi i literaturës
a) Ekoturizmi përfshin udhëtim relativisht të pashqetësuar në zonat natyrore dhe në vende
arkeologjike,
b) Ekoturizmi fokusohet në të mësuarit dhe cilësinë e përvojës,
c) Është ekonomikisht dobi për komunitetet lokale,
d) Ekoturistët kërkojnë për të parë vende të rralla, spektakolare, peisazhe të pazakonta
dhe

ekzotike,

e) Ekotouristët nuk i përdorin burimet natyrore, dhe ata parandalojnë ndonjë dëmtim të
mundshëm të mjedisit, dhe
f) Ekoturistët vlerësojnë dhe respektojnë kulturën dhe traditat lokale
Tabela 2. Rezultatet nga ndikimi i ekoturizmit të shteteve të përmendura më lartë

Shteti

Meksika
Egjipt
Tajland
Rumania

Vizitor /
Vit

Gdp
Totale

29.3
million

1.144
trilion
330.8
miljard
395.3
miljard
178
miljard

14.7
million
29.8
million
1.57
million

Te
ardhurat
nga
turizmi ne
vitin 1997

Te
ardhurat
nga
ekoturizmi
ne vitin
1997

Te
ardhurat
nga
turizmi
ne vitin
2016

Te
ardhurat
nga
ekoturizmi
ne vitin
2016

Rritja e te
ardhurave
nga
ekoturizmi
1997/2016

65.2

42.97

165.9 B

112.7

67.73

10.6

6

19.4

10.4

4.4

21.7

13.4

82.5

59.5

46.1

1.9

1

9.7

3.7

2.7

Shtetet në tabelën e sipërme kanë pasur një fluks të madhë të vizitorëve dhe si rrjedhojë
e saj ka ndikuar për të mirë në ekonominë e vendeve të tyre, duke rritur të hyrat totale nga
turizmi, përveq Egjiptit I cili ka ramje që nga viti 2012 kjo mund të jetë si pasojë e
pranverës Arabe, pasi Kosova ka një stabilitet politik nuk përmban ndonjë rrezik i cili
mund te ketë ndikim tek ekoturistet sikurse në rastin e Egjiptit.
Hulumtimet dhe numrat e paraqitura në tabelë tregojnë për një rëndësi të madhe që mund
të luaj ekoturizmi në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
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5.2. Kornizë për mundësitë e zhvillimit të analizës mulikritere
Pasi Kosova nihet për ndotjen e ambientit nëpër malet dhe fushat, ekoturizmi do të ishte
me se i nevojshëm për të mbrojtuar ambientin tonë, pikë tjeter kyqe do të ishte pasi që në
zonat rurale papunsia është shumë e lart pasi që njerzit nuk kanë shumë opcione për
punësim, si veror ashtu edhe dimror. Do të ndihmonte në pasurimin e maleve dhe fushave
të Kosovës.
Ekoturizmi në Kosovë do të krijonte vende të reja pune në zonat rurale në Kosovë, madje
kjo do të thot pasrim të tërsishem, si dhe zvoglim i vrasjeve të kafsheve të egra, si dhe do
të ishte një stimul i familjareve të punësuar për të mbrojtuar ambientin në ventet ku ata
jetojnë, njerzit nuk do të hedhin mbeturina në fusha dhe male, nuk do të shkonin për gjueti
e shumë të tjera.
Në të njejtën kohë implementimi i ekoturizmit do te mund të vonoj dhe kjo do ti nxiste
që banoret në ato zona të reagonin keq dhe ndoshta nuk do te kujdeseshin fare per vendin
afer tyre.
Tabela 3. Metoda Multikritere
Ekoturizmi

Pesha

1 deri 5

Opcionet
A

B

C

Bjshkët e Shalës së
Bjagorës

Gryka e RugovësPejë

Malet e Jezercit

Kriteret
G

AxG

BxG

CxG

3.5

85

297.5

90

315

95

332.5

2.5

95

237.5

100

250

80

200

2

60

120

75

150

60

120

Siguria Për
Ekoturistët
Ndërkombtarë

2.5

80

200

70

175

100

250

Kontrollim Ditor I
Lokacionit

1.5

70

105

75

112.5

65

97.5

Kushtet Atmosferike
Dobi për
Komunitetet Lokale
Lokale
Zvoglim I Papunsisë

Shuma Totale

960

1,002.50

1000
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Në tabelen 3. kemi përdorur matoden multikritere dhe kemi konkluduar se Gryka e
Rugoves në Pejë është vendi më i preferuar në Kosovë për të zhvilluar ekoturizmin.
Perfundimisht, këto janë disa opcione të cilat mund të përdoren tutje për hulumtime më
të brendshme nga studentet, qeveria ose edhe fakulltetet.
Tabela 4. Kjo tabelë më poshtë është një matricë e kritereve të tabelës më lartë
Ekoturizmi

Kriteri 1

Kriteri 2

Kriteri 3

Kriteri 4

Opcioni 1

Kushtet

Zhvillim

Mbrojtja e

Zvoglim i

atmosferike

ekonomik

ambientit

papunesisë

Mikpritja e

Zhvillim i

Ambientalizimi

Kontrollim

turisteve

qendrushem

embrional

ditor te

nderkombtarë

ekonimik

ekologjik i

lokacionit

(Kosova ka 4
stinet)
Opcioni 2

qëndrueshem
Opcioni 3

Dobi për

Sukses te

Siguria per

Mungesa e

komunitetet

mbijeteses

ekoturistet

punëtorëve

lokale,

nderkombtare
ë
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Hapi i parë i qëndrueshëm aktive për çdo proces të zhvillimit të turizmit do të jetë për të
synuar tregun e duhur turistik, në bazë të objektivave të zhvillimit të destinacionit turistik.
Për këtë arsye, pritet për të synuar më lartë në shkallën tipologjisë turistike të përfaqësuara
nga explorerët ose ekoturistët.
Kosova anipse nuk ka det, Kosova i ka resurset natyrore si dhe potelcial për ekoturizëm,
mirpo në anën tjeter kemi një varfëri 35% që mundet të ndikoj keq pasi që bugjeti familjar
është më i vogël dhe mund që të mos zhvillohet ky lloj turizmi, mundesi tjeter është që
qeveria të investoj dhe në të presim që ky lloj turizmi tu ofrohet turisteve të huaj pasi që
në vitet e fundit Kosova ka pasur një fluks të madhë të turistve ndërkombtar, si dhe
vazhdon ta ketë atë fluks akoma. Rreziku qëndron tek siguria pasi që organet kompetente
nuk mund tu ofrojnë turistëve të huaj siguri të plotë në vendet rurale të Kosovës.

33

7. REFERENCAT
Easton Mark, (2015), "How a Mexican Resort Invented Eco-Tourism", Faqe 16
Farrell & Runyan (2001-2013), Bhattacharya, Chowdhury and Sarkar, 2011),"Role of
Ecotourısm in Sustaınable Development", Faqe 12
Farrell & Runyan (2001-2013), Bhattacharya, Chowdhury and Sarkar, 2011),"Role of
Ecotourısm in Sustaınable Development", Faqe 25
Portali Shteteror i Republikes së Kosovës, (2009), "Infrastruktura e Kosoves", Faqe 7
https://www.rks-gov.net/sq-al/vegeza/pages/institucionetekosoves.aspx
Hector Ceballos Lascurain, Eco Club, (1999-2006), "International Ecotourisem
Monthly", Faqe 14
Instituti Për Hulumtime Zhvillimore-Riinvest, (2004), "Zhvillimi rural në Kosovë",
Faqe 6
http://www.mbpzhr-ks.net/
Instituti Për Hulumtime Zhvillimore-Riinvest, (2004), "Zhvillimi rural në Kosovë",
Faqe 11
http://www.mbpzhr-ks.net/
Komisioni i Pavarur Për Miniera Dhe Minerale, (2005), "Kushtet Klimatike", Faqe 10
http://www.kosovo-mining.org/kosovoweb/al/kosovo/climate
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, (2009), "Strategjia Për zhvillimin
e Pylltarisë", Faqe 12, E qasshme nga: http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Strategjia_per_Zhvillimin_e_Pylltarise_2010-20.pdf
Ministria e Industrise dhe Tregtise, (2012), "Divizioni i Turizmit", Faqe 12, E qasshme
nga: http://mti.rks-gov.net/
Portali Shteteror i Republikes së Kosovës), (2009) "Infrastruktura e Kosoves", Faqe 9, E
qasshme nga: https://www.rks-gov.net/sq-al/vegeza/pages/institucionetekosoves.aspx
Qendra Evropiane Për Çështje Të Minoriteteve, (2014), "Potenciali Zhvillimor i
Turizmit Dhe Bujqësisë", Faqe 11, E qasshme nga:
http://www.ecmikosovo.org/uploads/Albanian321.pdf
Reçica, Fetah, (2009), " Veçoritë Strukturale të Ekonomisë së Kosovës", Faqe 6
[online], E qasshme nga: http://www.aab-edu.net
Dr.Hesham M. El-Barmelgy, (2009), "Ecotourism and Developing Countries", Faqe 1718

34

Eco-Tourism in Thailand, (2007), "Thailand Ecotourism & Adventure Association",
Faqe 20
World Wide Fund for Nature, (2014), "Ecotourism in Romania", Faqe 22-23

35

